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Abstrakt
Qëllimi i këtij studimi të rastit është të kuptojmë ndikimin e korrupsionit në komunitetin
e biznesit, institucionet qeveritare dhe në rritjen ekonomike. Në këtë fazë të studimit, Ndikimi i
Korrupsionit në Rritjen Ekonomike në mënyrë të përgjithshme do të analizohet si një çështje e
cila ka afektuar në shumicën e vendeve ku pasojat e të cilit kanë qenë negative për ekonomit e
vendeve.
Të dhënat dhe informatat e përdorura janë mbledhur nga artikuj të ndryshëm nga libra të
ndryshme, interneti, gazeta ditore si dhe publikime të ndryshme.
Pikat kyçe në të cilat është fokusuar studimi kanë të bëjnë me mendimet kontradiktore në
mes të disa ekspertëve në lidhje me ndikimin pozitiv apo negativ të korrupsionit në rritjen
ekonomike si dhe pasojat që po bartin vendet nga ndikimi i tij.
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1. Hyrje
Korrupsioni, si një çështje e lënë pas dore më parë gjatë dekadave të fundit u bë një temë
e rëndësishme dhe një nga shqetësimet më të mëdha. Rreth njëzet vjet më parë njerëzit kanë
filluar të risin vëmendjen rreth kësaj çështje duke u përpjekur për të sjellë stabilitet dhe
prosperitet në tregjet globale. Organizata të ndryshme angazhohen në luftën kundër korrupsionit.
Ky është një ndryshim i shquar në krahasim me gjendjen para viteve 1990. Në atë kohë, shumica
e njerëzve nuk e shihnin atë si një problem të ngutshëm. Në fakt, ai ishte më parë si një pjesë
integrale e të bërit biznes. Perceptimi i korrupsionit është ndryshuar për arsye të shumëfishtë.
Prandaj ky studim synon të shpjegoj marrëdhëniet në mes të korrupsionit dhe zhvillimit
ekonomik. Fokusi i kësaj teme do te jenë vende të ndryshme të botës.
Korrupsioni është përcaktues më i rëndësishëm i rritjes ekonomike për vendet e
tranzicionit dhe është e vështirë të konstatohet ndikimi i saktë i tij përshkak se ai nuk ka një nivel
të qëndrueshëm. Zhvillimi dhe korrupsioni mund të bashkëjetojën, korrupsioni krijon jo –
efikasitet, paqëndrueshmëri dhe dobësi të natyrshme të ekonomisë për një afat të gjatë.
Por a është ndjekja e një agjenti anti – korrupsion e vërtetë dhe e favorshme për
zhvillim? Korrupsioni ka ekzistuar gjithmonë, në të gjitha shoqëritë dhe në të gjitha fazat e
zhvillimit. Pavarësisht nga burokracia brenda tregut dhe korrupsionit të përhapur, mbizotëronte
zhvillimi i shquar ekonomik. Çfarë mbetet e paqartë është se nëse rritjet ekonomike ishin për
shkak të korrupsionit apo përkundër tij. A munden disa aktivitete të korruptuar në të vërtetë të
jenë të dobishme për zhvillimin e shpejtë?
Transformimi nga varfëria për të ndershmit ishte lajmëruar gjerësisht si suksesi i
kapitalizmit mbi komunizmin dhe një demonstrim i suksesit te parimet liberale të tregut të lirë.
Përderisa qeveritë ishin kinse laissez – faire në praktikë, ato ishin mjaft aktive në ekonomitë e
tyre. Konteksti i studimit të korrupsionit është interesant për arsye se korrupsioni vepron si një
frenë e zhvillimit dhe që në mungesë të korrupsionit, nivele të mëdha dhe të qëndrueshme të
zhvillimit mund të ndodhin. Përveç kësaj, të gjitha korrupsionet janë armiqësor në procesin e
zhvillimit të qëndrueshëm dhe krizat financiare janë provë e kësaj.
Në përqendrimin e zhvillimit ekonomik, vetëm një aspekt nga shumë tipare të zhvillimit
ekonomik është i adresuar. Zhvillimi ekonomik është i matshëm përkundër aspekteve tjera siç
janë zhvillimi politik dhe social për të cilat përmirësimi është vështirë të bëhet. Një qasje
gjithëpërfshirëse për zhvillimin mund të jep rezultate të ndryshme dhe duke njohur rëndësinë e
aspekteve politike dhe sociale, zhvillimi ekonomik jep treguesit më të qartë për zhvillimin. Këtej
e tutje zhvillimi ekonomik është i shkurtuar si, 'zhvillimi' edhe pse kjo nuk është menduar si një
termë që përfshinë të gjitha aspektet e zhvillimit.
Duke filluar me një analizë të perspektivave akademike për korrupsionin, ky dokument
hulumton vende të ndryshme për të vendosur ndikimin e korrupsionit në zhvillimin ekonomik.
Këto vende janë zgjedhur për arsye se kanë përfunduar një masë të madhe në procesin e
industrializimit. Raporte të shumta të korrupsionit në këto vende i bëjnë ato të përshtatshme për
hetim.
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2. Perspektivat për korrupsionin
Perspektivat mbi kostot dhe përfitimet e korrupsionit mund të ndahen në ato që
perceptojnë se përfitimet e korrupsionit janë pozitive për zhvillimin dhe ato që e konsiderojnë atë
si armiqësor për zhvillimin. Edhe pse në literaturën e kohëve të fundit ka një konsensus se
argumentet e Leff – it në lidhje me korrupsionin janë duke u lavdëruar si p.sh. argumenti i tij "të
mirat janë me të meta, zhvillimi është i vlefshëm vetëm nëse ballafaqohet kundër argumenteve të
kundërta".
Është përpjekur shumë që të shpjegohet kuptimi i termit "Korrupsion" . Ka shumë
përkufizime të ndryshme dhe të kuptuarit se çfarë saktësisht e përbën korrupsionin. Përkufizimi
më i përdorur nga shkencëtari social Nye (1967) është se , korrupsioni është: " devijimi apo
shkelja e rregullave të caktuara publike për përfitime private, siç është përfitimi i parave,
përfitimi i statusit si dhe çfarëdo përfitimi tjetër privat. Këtu përfshihen sjellje të tilla si ryshfeti
(përdorimi i shpërblimeve për të prishur vendimin e një personi në një pozitë të besimit),
nepotizmit (shpërndarja e çmimeve për patronazhin për shkak të marrëdhënieve askriptive e jo
për meritat) dhe shpërdorimet (përvetësimi i paligjshëm i burimeve publike për përdorim
privatë) 1" Kjo mund të thjeshtohet në një përkufizim të përgjithshëm që do të përdoret për
qëllimet e këtij dokumenti: shpërdorimi i detyrës publike për përfitime private.
Edhe pse përcaktimi i korrupsionit në këtë mënyrë është i përshtatshëm, kjo nuk duhet të
konsiderohet si një kornizë e ngushtë për atë që duhet apo nuk duhet të konsiderohet i korruptuar.
Popujt e ndryshëm dhe kulturat e ndryshme kanë koncepte të ndryshme të korrupsionit; si
ligjërisht, në drejtim të interesit publik dhe në opinionin publik. Për më tepër, disa shkëmbime të
"korruptuara" të tilla si klientelizmi dhe dhurata e dhënë mund të jenë të rrënjosura në kulturën
e shoqërisë dhe kështu qe nuk merret si korrupsion për ata që janë te përfshirë. Si shënimet e
Gardiner (2002), "Ka vende ku korrupsioni zyrtar ka qenë i përhapur për shumë vite dhe pa
shenja të dukshme të zemërimit publik."2 Arsyeja për këtë mund të jetë, si analiza mbi përfitimet
e korrupsionit, ka raste kur aktivitetet e "korruptuara" duket të jenë të dobishme për zhvillimin.

1
2

Nye, J. (1967) “Corruption and Political Development: A Cost Benefit Analysis”
Gardiner, J. (2002) “Defining Corruption”
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3. Korrupsioni dhe zhvillimi
3.1. Ndikimi i Qeverisë
Leff (2002) argumenton se korrupsioni është një institucion ekstra – ligjor i përdorur nga
grupet e interesit për të fituar ndikim mbi veprimet e burokracisë në një masë e cila përndryshe
nuk do të jetë e mundur. Këtë ai e sugjeron që mund të jetë e dobishme për zhvillimin nëse
grupet e biznesit do të jenë në disavantazh në artikulimin e interesave të tyre me qeverinë dhe të
marrin një mundësi për të bërë këtë. Në qoftë se në krahasim me qeverinë këto grupe kanë më
shumë gjasa për të nxitur rritjen, një pozicion i zgjeruar në bërjen e politikave mund të jetë i
dobishëm për zhvillimin ,sugjeron ai. Ai përshkruan njarje kur ky mund të jetë rasti, " Qeveria
dhe burokracia mund të jenë thjesht indiferent me dëshirat e sipërmarrësve që duan të fillojnë
ose te vazhdojnë veprimtarinë" 3 Arsyet për këtë mund të jenë të papëlqyerat e qeverisë për një
qendër konkurruese të pushtetit apo që ata nuk atribuojnë shumë vlera për aktivitetin ekonomik.
Leff (2002) gjithashtu sugjeron se qeveritë mund të kenë prioritete të tjera në vend se të merren
me ndjekjen e zhvillimit ekonomik, të tilla si konsolidimi i forcave të armatosura. Këto janë
prioritete të cilat mund të pengojnë zhvillimin. Ai sugjeron se ryshfeti mund të aktivizoj
burokracinë t’i marrë gjërat e bëra që përndryshe nuk do të ndodhënin, "kjo mund t’i sjell
qeverisë nje pamje më të favorshme të aktiviteteve ekonomike që do të kenë rritje të mëtejshme,
të sigurojë nxitje të drejtpërdrejtë për të mobilizuar burokracinë për veprim më energjik në emër
të sipërmarrësit. " 4 Nëse do të ishte e vërtetë dhe të vepronte nën një model të përsosur
konkurrentë, atëherë mund të ketë përfitime të zhvillimit.
Mauro (2002) vë në dyshim këtë pretendim , duke vënë në dukje në një sistem të
korruptuar shitjen e kontratave të ndryshme qeveritare ose politike përmes ryshfetit, që do të
thotë se ofertuesi më i lartë gjithmonë fiton: "Ndarja e kontratave të prokurimit publik përmes një
sistemi të korruptuar mund të çojë në një cilësi më të ulët të infrastrukturës dhe shërbimeve
publike." 5 Rrallë vende zgjedhin kontraktorët sipas meritës dhe rezultatit më të mirë të
mundshëm, burokratët e korruptuar mund të dëmtojnë zhvillimin e dhënies së kontratave nga të
cilat rezultojnë në rezultatet e rëndomta. Në këtë rast ndikimi i korrupsionit është një dështim, i
qartë që në këtë mënyrë përshkruan objektivat e tij siq është paaftësia e prodhimit.
Me ndihmën e burokratëve të jesh forcë blerëse ka shumë gjasa për të kërkuar ryshfete më të
mëdha të mundshme; "zyrtarët e qeverisë së korruptuar mund të jenë për të zgjedhur dhe për të
ndërmarrë llojet e shpenzimeve të qeverisë që mundësojnë ata për të mbledhur ryshfet dhe për të
mbajtur ato sekret." 6 Në vend se të kërkojnë projekte, të cilat do të kontribuojë në zhvillimin e
vërtetë, burokratët do të kërkojnë ryshfete për të gjetur projekte të mëdha, ku paratë mund të
shkojnë lehtë jashtë shtetit.

Leff, N. (2002) “Economic Development Through Bureaucratic Corruption”,
Leff, N. (2002) “Economic Development Through Bureaucratic Corruption”
5
Mauro, P. (2002) “The Effects of Corruption on Growth and Public Expenditure”
6
Mauro, P. (2002) “The Effects of Corruption on Growth and Public Expenditure”
3
4
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Nëse korrupsioni merr formën e një pagese haraçi, shuma totale në dispozicion për
qëllime publike do të reduktohet. Korrupsioni ndonjëherë krahasohet me taksat mbi investimet
dhe biznesin. Megjithatë, Shleifer dhe Vishny (2002) theksojnë se për shkak të nevojës për të
ruajtur sekretin, korrupsioni shkakton një shtrembërim më të madh në veprimtarinë ekonomike
se sa tatimi. Për shembull, zyrtarët e pandershëm të qeverisë mund të favorizojnë nxitjen e
aktiviteteve të qeverisë përmes ryshfetit, për arsye se ryshfeti është më i lehtë për t’u fshehur. Ata
sugjerojnë se, "zyrtarët për të mbetur korrupsioni i tyre sekret mund t’i ndryshojnë investimet
publike nga ato që kanë vlerë më të lartë siç janë shëndetësia dhe arsimi në projekte potencialisht
më të pa dobishme të tilla si mbrojtja dhe infrastruktura” 7

3.2. Parashikueshmëria
Investimet në vendet në zhvillim mund të jenë veçanërisht të rrezikshme për shkak të
paparashikueshmërisë së kushteve politike dhe ekonomike. Roli i gjerë i qeverisë në ekonomi do
të thotë që vendimi arbitrar mund të jetë problematik për bizneset, për të cilët ruajtja e
konsistencës dhe gjykimi i pritjeve afatgjata ekonomike është shumë i rëndësishëm. Në këtë
situatë Leff për sigurimin e parashikueshmërisë për investimet e tyre, sugjeron krijimin e një
mjedisi më tërheqës për investime: "Korrupsioni mund të ndihmojë zhvillimin ekonomik duke
bërë të mundur një normë më të lartë të investimeve." Nga ryshfetet e zyrtarëve për të ruajtur
disa kushte të caktuara politike, mund të sigurohet suksesi i një investimi të rrezikshëm, ndonëse
ekziston një kthim shumë më i sigurt për investime.
Megjithatë, Mauro (2002) ka demonstruar prova empirike përmes niveleve të larta të
korrupsionit të cilat janë të shoqëruara me nivele të ulëta të investimeve dhe GDP-së. Në një
mjedis të korruptuar, sipërmarrësit janë të vetëdijshëm se janë të nevojshme ryshfetet për
sigurimin e dokumentacionit të kërkuar të cilat janë të nevojshme për të filluar biznesin. Përveç
kësaj, një përqindje e fitimit të ndërmarrjes mund të kërkohet. Kjo është arsyeja pse Mauro
(2002) sugjeron se "korrupsioni në të ardhmen mund të interpretohet si veprim i një takse, e cila
i zvogëlon stimujt korrespondues për të investuar." 8 Provat empirike tregojnë se nivele të ulëta
të korrupsionit korrespondojnë me nivele më të madha të investimeve, " një përmirësim standard
në indekset e korrupsionit i nxjerr nga Bizneset Ndërkombëtare shtynë investimet të rriten në
pesë përqind të GDP-së." 9 Edhe pse krijimi i pyetjes se “Çfarë i përbën 'të larta' dhe ‘ të ulëta'
nivelet e korrupsionit është problematike, në këtë lidhje të mbështetur nga puna Keefer dhe
Knacki (1995) tregon se ekziston një lidhje e qartë mes korrupsionit dhe niveleve të investimeve,
GDP-së dhe zhvillimit.10 Bizneset duan investime të sigurta, investitori i thjeshtë do të preferonte
një ambient jo të korruptuar në të cilën do të investoj.

Shleifer, A.& Vishny, R. (2002) “Corruption”, The Quarterly Journal of Economics,
Mauro, P. (2002) “The Effects of Corruption on Growth and Public Expenditure”
9
Mauro, P. (2002) “The Effects of Corruption on Growth and Public Expenditure”
10
Keefer P. & Knack S., (1995) “Institutions and Economic Performance: Cross-Country tests using Alternative
Institutional Measures”
7
8
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3.3. Inovacionet
Në një shoqëri të pazhvilluar, potenciali sipërmarrës mund të dekurajohet nga investimi
dhe inovacionet për shkak të barrierave të hyrjes për të krijuar produkte ekzistuese apo produkte
që janë në proces. Në këtë situatë, Leff (2002) sugjeron, " ryshfeti mund t’i mundësojë një
inovatori ekonomik prezantimin e risive të tija para se ai të ketë pasur kohë për të ngritur veten e
tij politikisht." Leff sugjeron se për shkak të burokratëve ekzistojnë interesat ekonomike,
inovatoret mund të konsiderohen me indiferencë madje edhe me armiqësi. Në mjedis të
korruptuar, ryshfeti mund t’u japë inovatoreve një mundësi për të marrë ‘licencat’ dhe lejet e
qeverisë. Për më tepër, "pagesa e lehtësimit"( ryshfeti) mund t’i lejojë bizneset të anashkalojnë
vonesat e panevojshme.
Përderisa ndërmarrësit në përgjithësi duhet të konsiderohen që të jenë inovativ dhe të
dobishëm për zhvillimin, rasti i 'inovacionit me mito" nuk është i preferuar. Baumol (1995)
argumenton se 'inovacioni me mito" nuk është gjithmonë produktivë; por mund të ketë një
ndikim shkatërrues në ekonomitë, ku aktivitete parazitë dëmtojnë ekonominë11. Korrupsioni
shtrembëron prioritetet e investimeve, pra aty ku informaliteti, tregu i zi dhe korrupsioni është
financiarisht më shumë i pranishëm se ekonomia formale, një efekt i shkatërrimit të ekonomisë
mund të ndodhë.
Korrupsioni pa dyshim se rrit kostot e transaksionit dhe pasigurisë në një ekonomi,
ndërsa ulja e efikasitetit i detyron sipërmarrësit të devijojnë punën e tyre, në vend se të prodhojnë
ata duhet të shpenzojnë kohën e tyre dhe parat për ryshfet. Siç është diskutuar më parë, ata që
paguajnë ryshfet më të lartë mund të jenë me informacione të brendshme dhe financime më të
mira se sa ata të cilët janë më produktiv dhe që korrin sukses për zhvillimin. Për më tepër,
mitoja përfshin rrezik për bizneset për arsye të pasigurisë lidhur me atë nëse zyrtarët e qeverisë
në të vërtetë do të ofrojnë shërbime për të cilat ata kanë qenë të korruptuar.
Në kundërshtim me ekonomistët të cilët argumentojnë përfitimet e korrupsionit
sipërmarrës, Murphy (1995) sugjeron se, "veprimtarit që kërkojnë mito, veçanërisht mito
publike nga zyrtarët e qeverisë, ka mundësi që të dëmtojnë aktivitete të reja ..." 12 Ai shton se
inovatorët në vend që të fillojnë një ndërmarrje të re, ata shpesh kërkojnë dokumentacionin e
qeverisë dhe licencat. Pa një kontakt të brendshëm për të përshpejtuar këtë proces, ata mund të
jenë të detyruar të paguajnë ryshfete për të siguruar dokumentet e nevojshme. Kjo nga njëra anë
e rrit ndjeshmërinë ndaj ryshfetit afatgjatë. Sepse inovatorët janë jashtë sistemit të vendosur të
ryshfetit dhe kjo shpesh nuk është në interesin e burokrateve për të hyrë në transaksione të reja
të korruptuar, sepse duke vepruar kështu ata rrisin shanset e tyre për t'u kapur. Në vend të kësaj
ata mund të preferojnë ti kenë vetëm ‘klientët’ e tyre. Kjo është mënyra që oligarkia mund të ruaj
pushtetin e saj në botën e zhvillimit dhe të parandaloj inovacionet tjera të cilat mund të jenë
ndihmëse për zhvillimin.
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3.4. Konkurrenca dhe efikasiteti
Disa mendimtarë politikë e shohin korrupsionin si një "zgjidhje të dytë të mirë, ose si
'rrotë të dhjamosur', veçanërisht në burokracitë joefikase, të ngathëta dhe ku nuk menaxhohet
zhvillimi i vendit. Huntington (1968) sugjeron," në aspektin e rritjes ekonomike, e vetmja gjë më
e keqe se një shoqëri me një burokraci të ngurtë, të pandershme është një shoqëri e ngurtë, mbi
burokracinë e centralizuar të ndershme."13 Ata janë të gatshëm dhe në gjendje për të paguar
ryshfete më të larta me gjasë që të jenë në gjendje ta përdorin atë në mënyrë produktive.
Në mënyrë të ngjashme, Leff (2002) pretendon futjen e konkurrencës në të, përndryshe
konkurrenca ekonomike mund të jetë e dobishme për zhvillim; "Korrupsioni sjell një element të
konkurrencës me presion të saj përcjellës për efikasitet në një ekonomi të pazhvilluar." 14 Me
caktimin e kontratave të ofertuesit më të lartë, e që sigurojnë vetëm ata që janë në gjendje të
paguajnë ryshfete të larta dhe në mënyrë më efikase (për shkak se ata duhet të grumbullojën
kapital të duhur ) që të mbijetojnë. Riley (1987) bënë përfundime të ngjashme në një studim të
ndikimit të korrupsionit në vendet në zhvillim, korrupsioni thjesht reflekton keqadministrim të
qeverisë në përgjithësi, pra është një mënyrë për të bërë burokracinë apo qeverinë joefikase për
vete.15 Është sugjeruar që marrja e mitos mund të jetë një mënyrë efikase për të negociuar
ndryshe mbi sistemet e rregulluara, gjë që është e rëndë dhe e paefektshme në mënyrë ligjore.
Megjithatë, ka pak prova për të mbështetur këto argumente. Në përgjigje të gjitha
argumentet për korrupsion burojnë nga "yndyrërat" të cilat lyejnë 'rrotat e krisura' të një
administrate burokratike të ngurtë, Gray dhe Kaufmann (1998) sugjerojnë shpikjen e një
burokracie që do të lehtësonte qira – dhënien duke kërkuar mundësi, "pra të ndërmerrte diçka
për zhvillimin e rregulloreve të tepruara dhe të vendoste lirinë e veprimit." 16 Korrupsioni çon në
joefikasitet ekonomik dhe në humbje, për shkak të efektit të tij në shpërndarjen e fondeve mbi
prodhimin dhe në konsum. Fitimet e marra nëpërmjet korrupsionit nuk kanë gjasa të riinvestohen brenda vendit por transferohen në llogaritë të bankave të huaja (jashtë shtetit). Këto
transferta përfaqësojnë një rrjedhje kapitali nga ekonomia e brendshme. Për më tepër,
korrupsioni gjeneron mungesën e efikasitetit në shpërndarjen, duke i lejuar kontraktorit më pak
efikas, me aftësinë më të lartë për ryshfet që të jetë përfituesi i kontratave qeveritare.
Përveç kësaj, pasi kostoja e ryshfeteve përfshihet në çmimin e mallrave të prodhuara, kërkesa për
investime shkon duke u zvogëluar, struktura e prodhimit bëhet e njëanshme dhe konsumi bie nën
nivelin e efikasitetit.
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Korrupsioni nxit konkurrencën e ryshfetit, në vend se të rritë konkurrencën në cilësi dhe
në çmim të mallrave dhe shërbimeve. Pra kjo veti e pengon zhvillimin e një tregu të shëndoshë
dhe shtrembëron zhvillimin ekonomik dhe social. Për më tepër, disa prova nga Transparency
International (2000) tregojnë se në qoftë se korrupsioni nuk përmbahet, kjo veti shkon duke u
rritur në mënyrë eksponenciale.17 Studimet tregojnë se nësë një person është identifikuar si i
gatshëm të paguajë ryshfet, atëherë 'derëtarët' (të korruptuarit) alarmohen shumë shpejt dhe
kryhet procedura. Në anën tjetër, ata që refuzojnë të paguajnë para te "porta" e parë janë
destinuar si jo-pagues dhe për këtë arsye nuk ia vlen të humbet kohë dhe energji me të.18

3.5. Politikat e Qeverisë
Leff (2002) sugjeron se korrupsioni mund të lehtësojë problemet e politikës së qeverisë
dhe të planifikimit të keq, "Korrupsioni kryen funksionin e vlefshëm të një "pengese"dhe një
sigurim të plotë kundër politikës së keqe ekonomike."19 Nëpërmjet aktiviteteve korruptive është
e mundur të zbatohet politika e kundërt për qeverinë. Për shembull në rastin e nxitjes së
eksporteve kundrejt zëvendësimit të importit, përderisa qeveria ndjek këtë rrugë të politikës së
vetë, sipërmarrësit mund ta kenë aktivizuar një paralele të kundërt politike për tu siguruar që nuk
do të humbin investimet e tyre nëse qeveria është duke gabuar në vendimet politike.
Në qoftë se, qeveria është duke ndjekur një politikë më të favorshme për zhvillim, kjo
është qartë problematike, një treg i korruptuar bllokon politikën e qeverisë kundër proceseve
produktive më të gjëra të zhvillimit. Korrupsioni zvogëlon mundësitë e qeverisë për të
kontrolluar ekonominë dhe kufijtë e mundshëm të shpenzimeve të ekonomisë informale të
fortë dhe kjo mund të ketë një efekt shkatërrues.
Mauro (2002) vëren: " Korrupsioni mund të sjellë humbjen e të ardhurave tatimore,
kur ajo merr formën e evazionit të taksave " 20 Korrupsioni zvogëlon transparencën e
transaksioneve ekonomike, nga të dy sektorët si atë publik dhe privat dhe dobëson aftësinë e
qeverisë për të rritur kapitalin. Korrupsioni mund të krijojë dobësi fiskale, të cilat në mënyrë që
të kompensojnë uljen e të ardhurave tatimore, mund të detyrojnë një rritje në normat e tatimit në
një numër të pakësuar të tatimpaguesve duke reduktuar kështu aftësinë për të siguruar mallra dhe
shërbime esenciale publike.
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Korrupsioni dobëson Shtetin dhe aftësinë e tij për nxitjen e zhvillimit dhe drejtësisë
sociale. Është regresive në kuptimin që shpenzimet e ndikimit negativ ekonomik kanë tendencë
të bien më së shumti në ndërmarrjet e vogla dhe për persona në një pozitë të dobët ekonomike.
Banka Botërore sugjeron: "Korrupsioni është një rrezik i dyfishtë për të varfëritë dhe të
pambrojturit. Ata paguajnë një përqindje të lartë të qirave të monopolit dhe ryshfeteve, ndërsa ata
janë të privuar shpesh ndaj shërbimeve qeveritare thelbësore. "21
Korrupsioni dërgon ndërmarrjet në tregun e zi, i cili në fakt redukton aftësinë e shtetit për
të rritur kapitalin dhe kështu çon në taksa gjithnjë më të larta dhe në më pak tatimpagues. Kjo në
njërën anë e zvogëlon aftësinë e shtetit për të siguruar mallra publike thelbësore, duke përfshirë
sundimin e ligjit. 22
Korrupsioni dëmton zhvillimin nga sundimi i shtrembëruar i ligjit dhe dobëson themelet
institucionale mbi të cilat varet rritja ekonomike. Efektet e dëmshme të korrupsionit janë
veçanërisht të rënda mbi të varfëritë, të cilët janë më të goditur nga rënia ekonomike, janë më të
vetëdijshëm për ofrimin e shërbimeve publike dhe janë më pak të aftë për të paguar shpenzimet
shtesë që lidhen me mashtrim, ryshfet dhe përvetësimin e privilegjeve ekonomike. Kështu
korrupsioni mund të shihet dhe të jetë "një nga armiqtë më të mëdha të zhvillimit."23
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4. Metodologjia
Teoria është se të gjitha llojet e korrupsionit, pa marrë parasysh formën e tij janë
armiqësor për zhvillimin afatgjatë dhe të qëndrueshëm. Matja e ndikimeve specifike nga
korrupsioni është e vështirë, për shkak se ato ndryshojnë nga natyra e korrupsionit - përveç nëse
korrupsioni është sjellë në domenin publik, ndikimi i saktë i korrupsionit nuk mund të jetë i
njohur. Në mënyrë që të provohet vlefshmëria e hipotezës atëherë duhet hetuar zhvillimet
ekonomike të shteteve të ndryshme të botës për të vërtetuar nëse ato janë apo jo një shpjegim i
cili mundë të jepet për nivelet më të larta të korrupsionit dhe të zhvillimit.
Përderisa shqyrtohen rastet e veçanta të zhvillimit dhe të korrupsionit në vende të
ndryshme, gjërat të cilat duhet të shpjegohen janë fenomenet më të gjera të bashkëjetesës së
zhvillimit dhe të korrupsionit në shtet. Hetimet do të mbështeten në prova të mesme nga libra
dhe dëshmi nga interneti. Prandaj zhvillimi ekonomik duhet të kuptohet si "rritet në një shtet të
vërtetë ku të ardhurat për frymë ndikojnë në segmente të gjera të popullsisë dhe në të cilin
produktiviteti i burimeve është i zgjeruar në stoqe të reja të burimeve që janë të krijuara." 24 Edhe
pse Transparenca Internacionale tani ofron Treguesin e Perceptimeve të Korrupsionit (TPK) për
të matur shkallën e perceptimit të korrupsionit, në periudha të rritjeve fenomenale, nuk ka të
dhëna të tilla në dispozicion. Rrjedhimisht, kjo do të supozohet se akuzat e korrupsionit të gjerë
dhe sistematik janë fakte të vërteta.
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5. Mrekullitë në shtetet me shkallë të lartë të korrupsionit
Mrekullitë që ndodhin në shtetet me shkallë të lartë të korrupsionit ngrenë pyetje për
pikëpamjen se sa është i dëmshëm korrupsioni ndaj zhvillimit. Provat në mënyrë të qartë
tregojnë se normat e jashtëzakonshme të rritjes ekonomike që ndodhin në një mjedis me një
shkallë të lartë të korrupsionit, madje edhe me norma astronomike të korrupsionit konsiderohet si
mrekulli nga korrupsioni. Përgjigjet ekonomike janë të ndara. Disa besojnë se propozimi i Leff
(2002) justifikon që korrupsioni mund të jetë i mirë për bizneset me një theks mbi lidhjet të cilat
i posedojnë në punë, nëse jo edhe aq i mirë për zhvillimin i cili është bazuar në sinqeritet,
përgjegjshmëri dhe oferta konkurruese. Të tjerët sugjerojnë se Mrekullitë që ndodhin në shtete të
korruptuara mund të shpjegohen, sepse korrupsioni sistematik nuk është në të vërtetë aq i keq sa
që është bërë të jetë. Logjika për këtë u përshtatet analizave moderne të korrupsionit; korrupsioni
sistematik është i dëmshëm për zhvillim dhe në këtë mënyrë zhvillimi brenda këtij mjedisi është i
pamundur. Duke shqyrtuar shkaqet dhe kostot e korrupsionit do të bëhet e qartë se në çfarë mase
janë këto perspektiva mbi ndikimin e korrupsionit gjë që janë të vërteta.

5.1. Paradoksi i korrupsionit dhe rritjes
Përhapja e rrjeteve informale, bizneset e dobëta vendore dhe një shtet i fuqishëm mund të
shpjegojë bashkëjetesën e niveleve të larta të korrupsionit dhe rritjes ekonomike. Pas Luftës së
Dytë Botërore, roli i gjerë i shteteve në krijim dhe tregjet e rritjes, si dhe kontrolli i investimeve
dhe roli i eksporteve ishte i paçmuar për rritjen fillestare. Legjitimiteti i demokracive të
menaxhuara dhe të brishta është i varur në sigurimin e rritjes ekonomike. Pei (1999) sugjeron se,
"theksi i rritjes në ndonjë shtet ka një origjinë politike: ka pasur shumë vende ku regjimet
autoritare vendosën performancën e lartë të ekonomive. Ruajtja e ritmeve të larta të rritjes është
konsideruar si thelbësorë për ndërtimin jo vetëm të ekonomive industriale, por edhe ekonomive
politike dhe legjitimitetin e elitave në pushtet. " 24 Performancat e dobëta në mënyrë tipike kanë
qenë të fshehura për kredit e qeverive të mëdha , pra ajo që është dashur të rritet ka qenë shpesh
kapital i riciklimit të shtetit.
Shumica e qeverive pronësuan bizneset bankare dhe tregjet financave për të siguruar një
mënyrë për gjenerimin e kapitalit; "Përmes funksionimit të mekanizmit të tregut të zi, zyrtarët
përkatës përfituan nga të ardhurat e ndërmarrjeve të ndryshme, përderisa ato ndërmarrje u
kujdesën me privilegje të veçanta për fitimin e parave." 25 Bizneset mund të huazojnë shuma të
konsiderueshme të kapitalit nga bankat shtetërore me norma interesi të ulëta. Për shkak të
lehtësimit dhe disponimit të këtyre kredive, bizneset mund të zgjerohen thjesht dhe shpejt sepse
këto biznese mund ta bëjnë këtë dhe duke e bërë këtë bëhen gjithnjë e më të paefektshëm dhe të
ndjeshëm ndaj problemeve dhe përballjes me sfida financiare thotë Xu (2001). Kompanitë do t’i
shpërblejnë zyrtarët që ofruan privilegje (të cilat mund të jenë të formave të ndryshme, përfshirë
prokurimin e financave të qeverisë, përshpejtimin e dokumenteve etj.) duke siguruar një punë për
ta në kuadër të kompanisë pas daljes së tyre në pension nga qeveria. Për shkak të natyrës së keq –
24
25
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financimit, debitorët do të jenë thjesht të paaftë për të paguar kreditë e tyre, duke rritur
ndjeshmërinë ndaj krizave financiare.
Xu (2001) sugjeron se në shumë shtete korrupsioni është një pjesë integrale e mënyrës në
të cilën ekonomia dhe tregjet funksionojnë, "Korrupsioni është parë si një lloj i kostos së
transaksionit, nëpërmjet të cilave ndërmarrjet mund të gëzojnë privilegje të veçanta të ofruara
nga qeveria." 26 Financancierët e korruptuar i mundësojnë bizneseve të rriten në një shkallë
shumë më të shpejt se sa mund të parashikohet. Përkufizimi i Segal (1999), "kompanitë kalojnë
në anëtarësim dhe miqësi të elitës, në mënyrë që këto biznese të zhvillohen vazhdimisht, por me
kosto shumë të fryra."27 Këto shpenzime të fryra reduktohen në atë shkallë të cilën zhvillimi
mund të kishte përparuar, si dhe krijojnë një bazë dobësie në shumë biznese. Në vend se të bëhet
zgjerimi dhe suksesi në bazë të rezultateve, bëhet me një sistem të paqëndrueshëm të
korrupsionit.
Një shoqëri e dobët civile e bënë më të komplikuar çështjen e korrupsionit. Moran (1998)
sugjeron se “Korrupsioni erdhi nga faktorë të ndërlidhur historikisht e struktural. Shteti i fortë
ishte jetësor, por njëkohësisht ekzistonte edhe dobësia në forcat sociale (veçanërisht grupet e
sapolindura sipërmarrëse), rrjeti tradicional familjar Padron – klient, shkolla dhe lidhjet e tjera
rajonale.“28 Rregulloret e qeverisë, kufizimet mbi kapitalin e huaj dhe konkurrencën, një
përqendrim i pushtetit në grupet biznesit familjar me lidhje të ngushta me qeverinë dhe të
sistemeve të mbyllura financiare kontribuojnë në rritjen ekonomike, por në mënyrë paradoksale,
kontributi është për të bërë një dobësim të qëndrueshëm të ekonomisë.
Së fundi, në kundërshtim me, ‘rregullat bazë të kapitalizmit’ të përhapura në vendet
perëndimore, për ekonomitë e vendeve lindore Shen (2005) sugjeron si etiketim më të
përshtatshëm ‘ kapitalizmin e bazuar në raporte’, pra një sistem të karakterizuar nga
marrëveshjet personale.29 Aty ku tregu është i vogël ose numri i partnerëve të transaksioneve
është i kufizuar, Shen (2005) sugjeron se qeverisja e bazuar në lidhje mund të punojë në mënyrë
më efikase në një ekonomi në zhvillim sesa që mund të punojë në një qeverisje të bazuar në
rregulla për shkak të kostove të ulëta të transaksionit (krijimi dhe ruajtja e një sistemi efektiv
juridik për monitorimin dhe zbatimin e kontratave në qeverisje të bazuar në rregulla është shumë
i kushtueshëm). Problemet lindin kur ekonomia rritet jashtë sistemit të bazuar në raporte dhe nuk
është shumë e qëndrueshme. Mungesa e kapitalizmit efektiv bazuar në rregulla dhe paaftësia e
qeverive për të zbatuar kontratat krijojnë një ambient të paanshëm në të cilin kapitalizmi në bazë
rë raporteve lulëzon dhe bëhet metodë standarde e zbatimit të kontratës që do të degjenerohet në
në një sistem të favorizimit të miqësisë.
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5.2. Kostot e prekshme të korrupsionit
Cariño L. dhe Leon J. (1983) thonë se një studim i gjerë i korrupsionit në çdo shtet
përfshinë: marrjen e ryshfetit dhe ndikimin e tij negativ në zhvillimin e shtetit. “Korrupsioni
prinë për favorizimin e produkteve joefikase dhe shpërndarjen e padrejtë dhe të pabarabartë të
burimeve të pakta dhe rrjedhën e të ardhurave nga arkat qeveritare në duart e privateve”. 30
Përpjekjet në këtë zhvillim fatkeqësisht janë të dhimbshme, Qeveria është më pakë e gatshme të
shpenzoj në projekte dhe zhvillime të mirëfillta. Megjithatë përshtypjet sipërfaqësore të
korrupsionit mund të bëhen minimale në masa të konsiderueshme, megjithatë termi afatgjatë
është influencuar nga zhvillimi armiqësor. Empirikisht është treguar që vendet që kanë nivele
relativisht të larta të tolerimit të korrupsionit nuk kanë gjasa të performojn ekonomikisht në
mënyrën që do donin ato vende.
Në një studim të mbi shtatëdhjetë vendeve, gjatë viteve 1970 dhe në fillim të viteve 1980,
Mauro (1995) sugjeroi se korrupsioni “është i lidhur negativisht me nivelin e investimeve,
pavarësisht përbërjes (sasisë) së shiritit të kuqë”31. Modeli i Mauros tregon që një përmirësim i
devijimit të standardit në indeksin e korrupsionit rikthen 2.9 % të GDP – së në raport me
investimet dhe 1.3 % rritë raportin GDP – së vjetore për kokë banori.32 Kjo tregon qartë
dobësinë e argumentimit të Huntington – it (1968) dhe Leff – it (2002) që korrupsioni mund të
jetë i dobishëm për të tërhequr investime.
Nga një analizë e mbështetur nga studiues të rijnë që kanë përdorur të dhëna nga 39
shtete të zhvilluara industrialisht, Banka Botërore (1997) zbulon se vendet që ishin perceptuar të
kenë nivele relativisht të ulëta të korrupsionit ishin gjithmonë të gatshëm në tërheqjen e
investimeve të konsiderueshme më shumë se ato vende të perceptuara si vende për veprimtari të
korruptuara ose të paligjshme.33 Ky rezultat është i saktë për shtetet ku korrupsioni parashikohet
si i lartë dhe për shtetet ku nuk ekziston fare. Këto rezultate duket të jenë të qarta; korrupsioni
është i kushtueshëm në terma për zhvillim të kapitalit të konsumuar të qeverisë dhe në lëmin e
humbjes së kapitalit nga investitorët.

5.3. Kostot e paprekshme të korrupsionit
Pasojat ekonomike të korrupsionit nuk mund të përcaktohen plotësisht, apo më
saktësisht, mund të jenë në gjendje të lidhen me shpenzimet dhe përfitimet që rrjedhin nga akte
të veçanta të korruptuara. Dobësia e një analize kosto - përfitim të korrupsionit është se ajo nuk e
merr parasysh ndikimin sistematik të korrupsionit. Ndonëse disa aktivitete të korruptuara apo
transaksionale në disa raste mundë të japin rezultate pozitive, mirëpo gjithashtu mund t’i
gjenerojë mohimet e jashtme të cilat degradojnë interpretimin e sistemit si të plotë dhe rrezikon
efikasitetin dinamik afatgjatë të ekonomive. Banka Aziatike e Zhvillimit (1997) sugjeron “Kjo
është kostoja e paprekshme indirekte e korrupsionit dhe që të dyja këto vështirë se mund të
Cariño L. and de Leon., J. (1983) “Final Report for the Study of Graft and Corruption, Red Tape and Inefficiency in
Government”
31
Mauro, P. (1995) “Corruption and Growth”
32
Mauro, P. (1995) “Corruption and Growth”
33
Campos, J. and Pradnam, S. in conjunction with the 1997 World Development Report, Washington DC: World Bank,
30

16

arsyetohen dhe të tejkalojnë kostot në mënyrë të drejtpërdrejtë.”34 Duke iu referuar edhe një herë
përmbajtjeve në hyrje, nuk janë shpenzime të pamatshme politike, e sociale të korrupsionit që
nuk janë diskutuar, padyshim që këto tregojnë se qeverisja e korruptuar ka një ndikim armiqësor
në zhvillimin ekonomik.
Veprimet e korruptuara zakonisht gjenerojn shumë më tepër kosto se përfitime. Për
shembull, një studim i korrupsionit në një vend të Afrikës, arriti në përfundim se korrupsioni nxit
konflikte etnike, shkatërrime të efikasitetit të qeverisë komunale dhe të agjencioneve federale,
shkatërrime të sistemit të punës dhe gradime, gjë që krijon një atmosferë “të mosbesimit që
përshkon të gjitha nivelet e administratës.” Banka Aziatike e Zhvillimit (1997) ngjashëm njeh një
numër armiqësor të nënprodukteve të korrupsionit të cilët mund të kenë një ndikim të qartë për
zhvillimin.35
Për më tepër, kur investimet nuk japin rezultate, ato shpesh janë të cilësisë së dobët,
siguria publike është e rrezikuar shpesh për shkak të kontraktimit të rëndomtë dhe të ndërtimit të
dobët të cilët mund të bëjnë një projekt tërësisht të pavlefshëm. Për shkak të shpërblimeve
potencialisht fitimprurëse nga korrupsioni, Banka Aziatike e Zhvillimit (1997) sugjeron se
aktivitetet të ligjshme sipërmarrëse kanë qenë të penguara. Individët të cilët nuk do të përfshihen
në sjellje të paligjshme kanë vendosur alternativë tjetër, të përqendrohen në energjinë e tyre
intelektuale larg prodhimeve të paligjshme, por ndjekja më pakë e çmimeve do të zgjidhte
vendosjen e tyre në ‘rreth të sistemit.’36
5.4. Ndikimi i pabarabartë i korrupsionit dhe zhvillimit
Ndonëse është konstatuar që korrupsioni është i kushtueshëm, ndikimi i tij mbi zhvillim
nuk duket të jetë uniform. Banka Aziatike e Zhvillimit (1997) sugjeron se, "Disa vende mund të
tolerojnë nivele relativisht të larta të ryshfetit dhe vazhdojnë të ruajë normat e respektuara të
rritjes ekonomike, ndërsa disa shtete të tjera nuk mund të bëjnë këtë ." 37 Ata sugjerojnë se ka
faktorë të shumtë që ndikojnë në shkallën në të cilën korrupsioni pengon zhvillimin. Në nivelin e
shkallës themelore, ata sugjerojnë natyrën e burimeve bazë të një shteti dhe të burimeve relative
të përfitimit të tij. Shteti luan një rolë kritik në aftësinë e tij për të tërhequr investimet, ato shtete
me burime të vlefshme natyrore shpesh tërheqin më shumë investime duke u mbështetur në paga
të ulëta të punës prodhuese, intensive për të tërhequr investimet e huaja.
Format e ndryshme të korrupsionit mund të ndikojnë edhe në zhvillimin. Banka Aziatike
e Zhvillimit (1997) sugjeron: nëse korrupsioni është i mundur të parashikohet, ndikimi i tij në
zhvillimin e shtetit mund të reduktohet. Nëse korrupsioni është i 'mbajtur në nivel të
qëndrueshëm' në këtë mënyrë, ndikimi i tij në zhvillimin e shtetit zvogëlohet. Duke ditur koston
e korrupsionit paraprakisht nënkupton se thjesht mund të shtohet parashikueshmëria në një
buxhet. Nëse korrupsioni është i përqendruar në nivel të lartë qeveritarë, ndihma burokratike
mund të reduktojë kostot e transaksioneve e cila në një masë mund ta shtoj parashikueshmërinë e
vendimeve për investime, duke e bërë vendin natyrshëm më atraktiv se sa vendet tjera ku zyrtarë
Asian Development Bank (1997), Anticorruption: Our Framework, Policies and Strategies
Asian Development Bank(1997), Anticorruption: Our Framework, Policies and Strategies
36 Asian Development Bank (1997), Anticorruption: Our Framework, Policies and Strategies
37
Asian Development Bank (1997), Anticorruption: Our Framework, Policies and Strategies
34
35

17

të ndryshëm mund të kërkojnë pagesa të papërcaktuara dhe të papritura. Megjithatë, ka ende
çështje potenciale të rritjes dhe zhvillimit të cilat janë tretur, një studim në një vend të Azisë
zbuloji se asnjë nga rastet në shqyrtim nuk bëri ngritjen e parasë përmes korrupsionit.38
Përfundimisht, niveli i parave të mbetura në vend, e që është investuar në fusha të
ndryshme prodhuese ekonomike, apo flukset që janë dalur jashtë vendit në llogaritë bankare të
huaja, kanë një ndikim mbi aftësinë e një populli për të toleruar nivele relativisht të larta të
korrupsionit dhe që vazhdimisht gëzojnë norma të arsyeshme të rritjes ekonomike. Korrupsioni
nuk shpjegon zhvillimin ekonomik, por ai arrin të bashkëjetoj me zhvillimin ekonomik të shpejtë
dhe në disa zona kushtëzon fleksibilitetin e politikave ekonomike, në të cilat vërehen burime të
kanalizuara në kompani, që janë në gjendje ti shfrytëzojnë ato në mënyrën më të mirë të
mundshme."39
Në vitin 1996 një studim i Bankës Botërore tregon se vendet me një nivel të lartë, ‘të
parashikueshmërisë’ së korrupsionit, nivelin e korrupsionit në bruto-investime e kishin 19.5%.
në raport të GDP-së. Për vendet me parashikueshmëri më të ulët, por ende në një nivel të lartë të
korrupsionit, raporti ishte vetëm 12,3%.40 Studimet e Llambsdroff – it (1998) vërtetojnë se, në
një kryqëzim të pjesshëm të gjashtëdhjetë e nëntë ekonomive, korrupsioni në mënyrë të
konsiderueshme zvogëlon produktivitetin mesatarë të kapitalit dhe rrjedhimisht GDP-në.41 Kjo
dëshmi tregon dhe konfirmon hipotezën se korrupsioni në përgjithësi është i dëmshëm për
zhvillim të mëtutjeshëm të një vendi.
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6. Krizat financiare
Ndonëse analizat tregojnë qartë se korrupsioni është i dëmshëm për zhvillim, ekzistojnë
raste kur këto pasoja nuk ndjehen derisa sa të kalojnë disa vite me praninë e korrupsionit. Deri në
një masë dhe në një kohë të caktuar, shumica e vendeve kanë mundësi të shijojnë normat e rritjes
së jashtëzakonshme në përqindje të mëdha, gjë që është veçanërisht e mirë në krahasim me
historinë e rritjes ekonomike në vendet e zhvilluara. Megjithatë pas një kohe të caktuar
korrupsioni mund te dërgoj vendin deri te kriza financiare e ekonomisë. ”Një pikëpamje e
përhapur gjithnjë e më shumë e ashtuquajtur ‘kapitalizmi miqësi e pandashme’, është pjesërisht
përgjegjëse për shpërndarjen e burimeve financiare për miqtë dhe të afërmit e zyrtarëve të
qeverisë.”42 Korrupsioni mund të ushtrojë presion ndaj bankave dhe bizneseve që ato të marrin
orientim drejt marrëveshjeve të biznesit preferencial ose drejtimin e kapitalit të qeverisë për
miqtë dhe aleatët politikë. Sipas Summers(1998), "mungesa e transparencës nga ana e
institucioneve financiare, mungesa e mbikëqyrjes si dhe mungesa e ashtu quajtur rregulla e
kujdesshme, mund të kaloj dorë më dorë me stimuj të shtrembëruar,."43 Këto praktika të
pathemeluara dhe të korruptuara mund të jenë pjesërisht përgjegjëse për rënien e shpejtë të
ekonomisë në vende të ndryshme.
6.1. Miqësia dhe kapitalizmi
Miqësia dhe kapitalizmi është një term që përshkruan, 'një ekonomi kapitaliste të
veçantë në varësi dhe në marrëdhënie tepër të ngushta midis bizneseve private dhe institucioneve
shtetërore të politikës dhe qeverisë. Në këto raste në vend se të mbështetet ' drejtësia '"koncepte
të tilla si tregu i lirë, konkurrenca e hapur dhe liria ekonomike, të gjitha veprimet ekonomike
zhvillohen ndërmjet miqësisë. "44 Acarimet dhe problemet strukturore që mund të shkaktojnë
krizën janë pikërisht kapitalizmi dhe miqësia. Marrëdhëniet e ngushta midis biznesit dhe
qeverisë përkeqësojnë kredit në shumë fusha ekonomike. Financuesit janë shpesh të afërmit e
zyrtarëve të qeverisë e që huazojnë shuma të mëdha parash. Kreditë e tepruara krijojnë një burim
të paqëndrueshëm si dhe fshehin përkohësisht kualitetin e dobët të shumë investimeve.45 Kang
(2002) sugjeron se, "paaftësia e shtetit për të kontrolluar firmat dhe rritjen e tyre dërgon në mbi
kapacitetin ekonomik. Firmat në frymën e korrupsionit nxitojnë të zgjerohen edhe nëse nuk kanë
mundësi ekonomike.’’46 Kjo gjë rrjedh nga mungesa e transparencës së institucioneve financiare,
në lidhje me përshkrimin e korrupsionit qeveri – biznes, si dhe nga mungesa e përgjegjësisë së
autoriteteve politike dhe ekonomike për krijimin e një sistemi të praktikave të cilat nuk mund të
mbështeten në vetvete.
Firmat janë të etura për t’u zgjeruar në mënyrë paradoksale dhe për të përfituar
furnizimin me çmime të ulëta, për t’u siguruar se qeveria nuk do të ketë zgjedhje tjetër përpos që
të vazhdoj furnizimin e tyre me të holla. Arsyeja për këtë është biznesi i korruptuar; burokratët
Shang, J. (2000) “Local Corruption and Global Capital Flows”
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44
http://en.wikipedia.org/wiki/Crony_capitalism
45
http://www.oycf.org
46
Kang, D. (2002) “Bad Loans to Good Friends: Money Politics and the Developmental State in South Korea”
42
43

19

pranojnë ryshfete nga ofertat me para dhe kështu bëhet korrupsion në mënyrë të vazhdueshme
dhe situata përkeqësohet, me rritjen e huamarrjes.” Kompanitë huazojnë me apo pa nevojë,
shumë firma zgjerohen shumë shpejt dhe pa ekspertizë të mjaftueshme të menaxhimit ose të
planifikimit, shteti garanton kompanitë e dobëta dhe ato kompani shpërblejnë të afërmit politik
dhe jo suksesin ekonomik” 47 ajo që mbanë procesin jashtë kontrollit, për një kohë është një
ekuilibër delikat i pushtetit në mes të elitave politike dhe ekonomike. Ndërkohë që përfitimi
është nga të dy anët përmes lidhjeve të ngushta, e në anën tjetër stabiliteti del jashtë kontrollit.
Me zhvlerësimin e shpejtë të monedhave në pragë të krizës financiare, ekuilibri bëhet i pa
balancuar dhe ndikimi që rezulton nga korrupsioni në fund vjen në dritë.
6.2. Zbulimi i ndikimit të korrupsionit
Nëse marrim shembull një analizë të Indeksit të Transparencës së Perceptimit
Ndërkombëtar të korrupsionit tregon se Hong Kongu dhe Singapori u vlerësua në renditje shumë
më të lartë në krahasim me vendet e tjera të Azisë Jug Lindore që ishin perceptuar të jenë më të
korruptuar dhe me ndikim të sprovuar nga një krizë financiare. Perceptimi i një vendi me rezultat
0 dëshmon se vendi është krejtësisht i korruptuar kurse perceptimi i një vendi me rezultat 10
dëshmon se vendi është krejtësisht i lirë nga korrupsioni. Hong Kong shënoi 7.3 dhe Singapori
shënoi 8.7 në krahasim me vendet e tjera të Azisë Jug – Lindore ndërsa në mënyrë të
konsiderueshme më keq në krizë u paraqitë Indonezia me 2.7 dhe Tajvani me 5.2. Ekzaminimi i
agjenicioneve anti – korrupsion në vendet tjera të Azisë Jug – Lindore zbuluan rezultate
interesante. Përderisa Tailanda, Malajzia, Korea e Jugut, Indonezia dhe Filipina e kishin nga një
agjencion anti – korrupsion, ata përdorën një pushtet tundues real në luftën kundër korrupsionit
para krizës financiare të vitit 1997. 48 Legjislacioni në fuqi pas krizës kishte filluar të merret me
korrupsionin ngadalë duke i dhënë më shumë pushtet për të luftuar korrupsionin.
Shumë nga të mirat e supozuara nga korrupsioni, të tilla si përshpejtimi dhe riorganizimi
i transaksioneve të qeverisë ose rritja e pagesave për shërbimin civil, shfaqen si të tilla në sfondin
e dështimit në sektorin publik. Përvoja e shumë shteteve tregon se përmirësimi i menaxhimit në
sektorin publik, riorganizimi i procedurave doganore dhe pagesat konkurruese në sektorin privat,
ka të ngjarë të japin përfitime më të mëdha me kalimin e kohës se sa tolerimin e nivele relativisht
të larta të korrupsionit për të kompensuar këto mangësi. " Shumë shtete kanë treguar se
korrupsioni mund të reduktohet në mënyrë të konsiderueshme. Lufta kundër korrupsionit kërkon
zvogëlimin e përfitimeve të korrupsionit, duke ngritur koston e tij. "49 Këto rezultate tregojnë
qartë ndikimin jo të favorshëm në zhvillimin e korrupsionit dhe përfitimet e mundshme në
nismat e zbatimit me ndikim të gjerë dhe kuptimplotë të anti – korrupsionit.
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Prandaj një shqyrtim nga vendet më të goditura nga kriza Financiare në botë tregon disa
rezultate interesante. Hong Kong, e cila para viteve 1970 kishte një korrupsion të rëndë, kishte
sukses të madh në reduktimin e korrupsionit që nga themelimi i Komisionit të Pavarur kundër
Korrupsionit (Independent Commission Against Corruption “ICAC”), i cili ka ndihmuar në
masë të madhe pastrimin e administratës. Në mënyrë të ngjashme, Singapuri i cili gjithashtu u
paraqit mirë në këtë lloj të krizës që kishte themeluar Praktikat e Hetimit Bureau të Korrupsionit
(PHBK), të cilat kanë vepruar si një organ i pavarur për të hetuar dhe parandaluar korrupsionin
në sektorin publik dhe privat. Kompetencat për konfiskimin e pasurive të korruptuara dhe të
legjislacionit të gjerë për të luftuar korrupsionin mundësuan këto vende për të konsoliduar
ligjshmërinë e rritjes së tyre ekonomike. Gjithashtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë
miratuar Konventën ndërkombëtare të OKB – së kundër korrupsionit ku paraqet rast të mirë që
çdo vend ta rishqyrtojë praktikën e vet kundër korrupsionit, në bazë të rekomandimeve dhe
standardeve të pranuara globalisht.
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7. Konkluzione
Provat kanë treguar pasoja serioze të korrupsionit në rritjen ekonomike, në formimin e
kapitalit, varfërisë dhe pabarazisë. Analiza e këtij hulumtimi, duke shqyrtuar koston e pretenduar
të korrupsionit në zhvillimin e dy dimensioneve normativ dhe empirik tregon ndikim e tij të
qëndrueshëm afatgjatë në zhvillimin ekonomik. Rezultatet e hetimit tregojnë se të gjitha llojet
korrupsionit, pa marrë parasysh se çfarë forme kanë, janë armiqësor ndaj të zhvillimit afatgjatë
dhe të qëndrueshëm dhe kjo është një fakt i vërtetë. Në afat të shkurtër, korrupsionit mund të
duket të ketë përfitime në një ekonomi dhe në zhvillimin e saj, por keqpërdorimi i financave dhe
i burimeve të qeverisë është armiqësor gjatë zhvillimi të qëndrueshëm afatgjatë, si dhe ekziston
një lidhje negative midis korrupsionit dhe norma e rritjes ekonomike .
'Tiparet' që huazohen në aktivitetet e korruptuara janë të qëndrueshme vetëm në ndonjë
shtet të fortë, që ka biznese të dobëta vendore dhe përhapja e rrjeteve informale nuk është shkak
apo lehtësues i rritjes ekonomike. Në këto shtete korrupsioni dhe zhvillimi bashkëjetojnë së
basku dhe janë si një frenim për zhvillimin. Nëpërmjet korrupsionit u mundësohet firmave të
dobta që vështirë e kanë të mbijetojn të arrijnë sukses me ndihmën e zyrtarëve të korruptuar.
Korrupsioni, humbjet, kapitalizmi i miqësuar, mungesa e transparencës ekonomike dhe
politike dhe keqadministrimi i institucioneve financiare e dërgon vendin drejtë dobësimit. Sikur
korrupsioni të mos ishte një dukuri e dukshme efektet e krizave financiare do të ishin më të
vogëla. Sikur korrupsioni të mos ishte një tipar i dukshëm efekti i krizave do të kishte rënë
dukshëm. Dëshmi për këtë janë rastet e vendeve me nivele më të ulëta të korrupsionit dhe
ndikimit më të vogël nga krizat financiare. Do të ishte naive të sugjerojmë se iniciativat anti –
korrupsion vërtetë janë faktori kryesor në parandalimin e problemeve katastrofale në ekonomi.
Ato iniciativa demonstrojnë se agjenda anti – korrupsion mund të jetë instrument i dobishëm në
kufizimin e efekteve afatgjata sistemike të korrupsionit të cilat në afat të gjatë mund të jenë
armiqësor ndaj zhvillimit.
Prania e korrupsionit ka pasoja të qarta për zhvillimin ekonomik, nëse nuk është i
dukshëm në një afat të shkurtër, atëherë bëhet i dukshëm dhe i qëndrueshëm në afat të gjatë.
Pikëpamjet e Transparency International konfirmojnë këto rezultate, ata sugjerojnë që “ Më e
rëndësishmja është se kostot e rënda në mënyrë tipike në të shumtën e rasteve nuk janë ryshfetet,
por më shumë ka të bëjë me shtrembërime themelore ekonomike që shkaktojnë prishjen dhe
bllokimin total të institucioneve të administratës dhe të qeverisjes.50 Efekti i korrupsionit nuk
është i përhapur vetëm në terma administrativ, financiar dhe social, por edhe në bllokimin e
pushtetit të përgjegjshëm dhe demokratik; nuk mund të ketë argument në favor të korrupsionit si
një burim të vërtetë të zhvillimit. Prandaj përfundimi i gjithë kësaj që u diskutua është se ndikimi
i korrupsionit në zhvillim është i dëmshëm dhe padyshim shkatërrues për të gjitha aspektet e
zhvillimit.

50

Transparency International (2000)
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9. Shtojcë (Anketa)
Në këtë shtojcë do të analizohet gjendja e korrupsionit publik në Kosovë nga një
hulumtim i bërë nga USAID në vitin 2003. Këtu do të jepet një pasçyrë e asaj se çfarë po bëhet
për të kontrolluar korrupsionin në Kosovë dhe ku qëndrojn mundësitë për iniciativat e ardhshme.
Do të shqyrtohet vlerësimi i korrupsionit në nivel qendror dhe lokal, si dhe në një
shumëllojshmëri të funksioneve kryesore qeveritare.
Pra përfundimet në këtë hulumim të USAID – it janë nxjërr nga 505 të anketuar për
qështjet lidhur me korrupsionin, kurse ekipi vlerësues përbëhej nga një specialist në sistemin e
drejtësisë dhe të zbatimit të ligjit, një tjetër specialist në administratën publike dhe qeverisjes, si
dhe një specialist i tretë i shoqërisë civile, mediave apo sektorin privat. Gjatë periudhës prej katër
javësh, ata kanë mbledhur dhe shqyrtuar dokumente dhe raporte në lidhje me korrupsionin në
Kosovë dhe brenda dyjavësh kanë bërë intërvista në tërë vendin me Qytetarë, Zyrtarë të
përkohshmëm të Qeverisë, përfaqësues të UNMIK , Organizata Ndërkombëtare dhe Donatorë,
Organizata të Shoqërisë Civile, persona nga Mjetet e Komunikimit Masiv, Sektorit Privat dhe
Shoqatat e Biznesit.
Si në të gjitha vendet, është konstatuar se edhe në Kosovë ekziston korrupsioni sot. Por,
pavarësisht nga opinioni publik dhe diskutimet në mjetet e informacionit që supozojn nivele
shumë të larta të korrupsionit publik, nuk duket se korrupsioni është një forcë e përhapur në
procesin e qeverisjes në Kosovë dhe nuk duket që e bllokon kapacitetin e Qeverisë për të kryer
detyrat e saj dhe kryerjen e shërbimeve në mënyrë thelbësore.
Institucionet që më shumë perceptohen si të korruptuara janë: KEK-u, Komunitetet e
Biznesit, PTK, Dogana, Spitalet dhe Avokatët. Shqipëtarët dhe pakica serbe besojn se
institucionet kosovare janë mjaft korruptuara, kurse minoritetet tjera pothuajse në të gjitha rastet,
kanë përshtypjen e kundërt për korrupsionin në sektorin publik kosovar: në përgjithësi, ata e
perceptojnë korrupsionin më pak se sa shqiptarët e Kosovës apo serbët e Kosovës.
Në krahasim me vendet e tjera në rajon, rezultatet e studimit tregojnë se situata e
korrupsionit në Kosovë është më optimiste. Korrupsioni nuk duket të jetë aq i përhapur në mesin
e Zyrtarëve Publikë, kërkesat e Zyrtarëve të korruptuar janë më të ulëta dhe shkalla e përfshirjes
së qytetarëve në transaksionet korruptive është më e ulët në Kosovë se në vendet e tjera të
Evropës Juglindore. Kosova duket të jetë në të njëjtin nivel si republikat e tjera ish-Jugosllavisë.
Përveç kësaj, kosovarët duket të besojnë se ata mund të përballen me këtë problem. Në kushtet e
tolerancës për korrupsion dhe të ndjeshmërisë ndaj korrupsionit.
Për të dhënë më shumë informacion rreth çështjes së korrupsionit në Kosovë në vazhdim janë të
paraqitura tabelat lidhur me këtë me çështje.
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Tabela 1. Opinionet e respodentëve lidhur me atë se çka përbën korrupsionin
Veprimet
Ofrimi i parave policit me qëllim të parandalimit të marrjes së patentë
shoferit

Po (%)
89

Jo (%)
9

Pranimi i parave nga ana e zyrtarëve me qëllim të fshehjes apo
zvogëlimit të tatimit

85

8

Ushtrimi i presionit në votues gjatë periudhës zgjedhore, qoftë
nëpërmjet kërcënimit fizik ose ofrimit të dhuratave në shkëmbim me
votën

85

8

Dhënia e parave shtesë për avokatët të cilët ndihmojnë të dyshuarin
për të ndërprerë rastin e tij

82

11

Dhënia e parave ose kryerja e ndonjë shërbimi për zyrtarët publik,
për “ta shpejtuar procesin”

81

15

Shfrytëzimi i postit zyrtar për zhvillimin e biznesit privat

78

11

Dhënia e informatave të cilat nuk janë për opinion të gjerë për
qëllime të përfitimit personal

71

14

Intervenimi tek zyrtari i lartë ekzekutiv për punësimin e të afërmit/
afërmes

68

29

Ofrimi i dhuratës për mjekun që të ketë kujdes të veçantë për ata

64

35

Bërja e ofertës për zyrtarin komunal me qëllim të marrjes së lejes së
ndërtimit

57

34

Ofrimi i shërbimit për të marrë leje për pushime

57

35
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Tabela 2. Vlerat e indeksit të korrupsionit për disa shtete ballkanike*
Toleranca e
shoqërisë
ndaj
korrupsionit

Prirja për
kompromis
ndaj
korrupsionit

Presioni i
shërbyesve
civilë për
korrupsion

Përfshirja
personale
në sjelljet
korruptive

Shtrirja e
Korrupsionit

Vlerësimi i
efikasitetit
praktik të
korrupsionit

Pritjet për
ballafaqim
me
korrupsionin

Shqipëria

2.4

4.5

3.4

2.0

7.0

6.6

5.5

Bosnja dhe
Hercegovina
Bullgaria

2.0

2.9

2.5

1.5

6.0

5.9

5.0

1.3

2.7

1.0

0.3

6.4

6.9

5.8

Maqedonia

2.4

3.0

2.3

1.6

6.8

6.1

6.1

Rumania

1.9

3.7

1.9

1.1

6.9

7.1

6.2

Kroacia

2.2

2.6

1.4

0.6

5.3

5.8

4.8

Serbia

2.0

2.7

2.2

1.4

6.0

6.5

5.1

Mali i Zi

1.5

2.6

1.8

1.0

6.0

6.7

4.5

Kosova

2.1

2.8

1.1

0.7

4.9

3.9

3.8

Shtetet

* Indekset e korrupsionit janë me vlerë prej 0 deri në 10. Sa më afër vlerës 10 që të jetë indeksi i korrupsionit situata
me korrupsion është më e keqe; sa më afër vlerës 0 që të jetë indeksi aq më e mirë është prognoza .
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Tabela 3. Perceptimet e korrupsionit në subjekte dhe institusione të ndryshme
KEK

78.2

Bartësit e biznesit

57.0

PTK

55.2

Shërbimi doganor

54.9

Spitalet

45.6

Avokatet

43.3

Liderët e partive politike

33.7

Zyrat e tatimit

31.8

Qeveria lokale

28.2

Gjyqësia

27.7

Prokurorët

25.2

Universiteti/ shkollat

23.0

Administrata lokale

22.6

Tabela 4. Opinionet e korrespodentëve mbi pranin e korrupsionit në institucionet e
ndryshme – korrupsioni i pranishëm ‘në shkallë të lartë’ (%)
Institucionet

Shqiptarët

Serbët

Tjerët

KEK

65.5 (1)

60.6

64.0

PTK

37.7 (3)

54.2

37.0

Shëndetësia

30.7 (4)

10.7

17.5

23.9

48.6

13.2

25.4 (5)

55.4

11.6

Gjyqet

14.0

47.0

7.1

Administrata qendrore

14.4

52.9

5.6

Administrata lokale

11.8

26.3

5.6

Organizatat joqeveritare

9.5

51.7

12.1

Edukimi

16.7

8.4

6.9

Bankat

7.0

47.4

17.7

ShPK-ja

4.0

51.0

2.2

Dogana
Organizatat
ndërkombëtare
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Tabela 5. Opinionet e komunitetit të biznesit lidhur me burimet e korrupsionit
Pagat e ulëta

32.2

Mungesa e etikës

13.2

Mungesa e mekanizmave institucional

17.8

Moszbatimi i ligjit

28.7

Diçka tjetër

2.0

Pa përgjigje

6.1

Gjithsej

100

Tabela 6. Opinionet e publikut të gjerë dhe shfrytëzuesve të shërbimeve të gjykatave lidhur
me burimet e korrupsionit në sistemin juridik të Kosovës (%)
Veprimet

Shfrytëzuesit e shërbimeve

Opinioni i gjerë

Pagesat apo dhuratat e bëra nga njerëzit e
zakonshëm që të kthejnë rastet në favor tyrin

49

49

Pagesat apo dhuratat nga avokatët

31

47

Ndikimi i grupeve kriminale

27

58

Ndikimi i partive politike

17

25

Ndikimi i qeverisë

12

38

Ndikimi në baza etnike

6

20

Ndikimi i organizatave ndërkombëtare

4

13

Tjetër

7

1

Nuk e di / refuzon

27

16

29

